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Background and Objective: Spirituality is a global phenomenon which 
recognizes human as a whole and his connection to a Supreme Being as a 
reason to live and to find meaning and purpose. Students of medical 
sciences are a large part of health care providers all over the world, and 
the quality of their services is directly associated with the effectiveness of 
the health system. Having said that, this study was conducted to 
determine the level of spirituality and its related factors among students of 
Shahid Beheshti University of medical sciences. 
Method: The present study is a descriptive-analytical one conducted on 
540 female and male students residing in dormitories of Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences. Multistage random sampling was used. 
The inclusion criterion was students’ consent to participate in the study. 
The data were gathered through two questionnaires, namely Demographic 
Factors Questionnaire and Spirituality Assessment Questionnaire. The 
collected data were analyzed by T-test and one-way analysis of variance. 
In this study, the ethical issues were all considered and the authors 
declared no conflict of interest. 
Results: The results indicate that there is a significant relationship 
between some demographic variables (economic status and academic year 
of students) and spiritualty as well as spiritual attitude. Besides, variables 
of marital status, faculty, economic status, and academic year 
significantly correlate with spiritual ability. 
Conclusion: To promote spirituality of university students, cultural 
values should be designed and implemented more effectively. Moreover, 
faculty members need to be selected more carefully because spiritual 
professors have the ability to revolutionize their students. 
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Background and Objectives: Spirituality is a global 
phenomenon which recognizes human as a whole and 
his connection to a Supreme Being as a reason to live 
and to find meaning and purpose (1). Spiritual 
communication with a boundless power ensures an 
individual that a strong power always supports him (2). 
In fact, spirituality in life reduces the level of negative 
emotions such as anxiety and depression, ultimately 
lowering the risk of mental illness (3). 
Students   are  the  future  makers,  assuming   different  
roles in the community. Students of medical sciences 
are a large part of health care providers all over the 
world, and the quality of their services is directly 
associated with the effectiveness of the health system. 
Given the fact that these individuals will be faced with 
more stress in their future careers compared to others, 
spirituality can help them cope with stressful work 
environments. Therefore, this study was conducted to 
determine the level of spirituality and its related factors 
among students of Shahid Beheshti University of 
medical sciences. 
Method: This research is a descriptive-analytical study 
which was conducted on 540 female and male students 
residing in dormitories of Shahid Beheshti University 
The Relationship between Spirituality and Demographic 
Factors among Students Living in Dormitory of Shahid 
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of Medical Sciences. Multistage random sampling 
method was used in a way that female and male 
dormitories were regarded as two categories so that 
two clusters were selected from each category and 
samples were randomly selected from each cluster. The 
inclusion criterion was students’ consent to participate 
in the study and the exclusion criteria was their refusal 
to complete the questionnaire. The data were collected 
by questionnaires consisting of demographic factors 
and spirituality assessment. The collected data were 
then analyzed by T-test, chi squared, one-way analysis 
of variance, and correlation.  
Voluntary participation in the study, informed consent, 
confidentiality of information, anonymity of 
questionnaires, and protecting the research team’s 
rights are the ethical and moral considerations which 
were taken into account in this study. 
Results: 42.6% (n=229) of participants were male and 
57.4% (n=308) were female. Age average of 
participants in the study was 22.61±3.05. 64.6% of 
participants were associated with faculties of Basic 
Sciences and 35.4% with Clinical faculties. The 
majority of participants (65.2%) were doing a bachelor 
degree and 34.8% were master’s and PhD students. 
10.6% were freshmen, 13.8% were sophomores, 22.9% 
were juniors, 21.2% were seniors, and 31.5% were in 
their fifth year of university.  
Results showed that age, gender, school or faculty, 
level of education, and marital status had no significant 
relationship with spirituality. Mean and standard 
deviation of spirituality were reported 105.84 and 
22.21 respectively among students with average 
economic status; 118.48 and 21.09 among students 
with good economic status; and 119.53 and 21.85 
among students with excellent economic status. The 
obtained results indicated a significant relation between 
economic status, academic years and spirituality.  
Among demographic factors, gender, faculty, age, 
education level, and marital status had no significant 
relationship with religious attitude. The obtained mean 
and standard deviation of spiritual attitude were 59.04 
and 13.64 respectively among students with average 
economic status, to 33.14 and 11.99 among students 
with good economic status, and to 66.79 and 12.34 
among students with excellent economic status. Mean 
and standard deviation of spiritual attitude obtained to 
71.33 and 12.04, respectively among freshmen, to 
63.65 and 12.09 among sophomores, to 66.06 and 
12.20 among juniors, to 66.89 and 11.29 among 
seniors, and to 63.63 and 13.02 among students at fifth 
academic year.  
Mean and standard deviation of spiritual ability were 
50.44 and 10.85, respectively among students 
educating in Clinical faculties, and 52.68 and 10.47 
among students doing a degree in Basic Sciences. 
There was a significant difference between spiritual 
ability of students educating in Clinical faculties and 
Basic Sciences. Moreover, mean and standard 
deviation of spiritual ability were 54.73 and 11.23 
respectively among married students and 51.45 and 
10.50 among single students. Results showed a 
significant difference between spiritual ability of 
married and single students. In addition, mean and 
standard deviation of spiritual ability were 46.80 and 
10.72 respectively among students with average 
economic status, 52.25 and 10.31 among students with 
good economic status, and finally 52.70 and 10.87 
among students with excellent economic status. It is 
worth noting that mean and standard deviation of 
spiritual ability were reported 55.79 and 9.64, 
respectively among freshmen, 48.43 and 11.11 among 
sophomores, 51.89 and 11.14 among juniors, 52.74 and 
9.63 among seniors, and 51.48 and 10.65 among 
students of the fifth academic year. There was a 
significant relationship between economic status, 
academic year, and spiritual ability. Among 
demographic factors, age, gender, and education level 
had no significant relationship with spiritual ability.   
Conclusion: According to the findings discussed 
above, the most important demographic factors are 
economic status and academic year. The role of 
spirituality has not been addressed among students who 
are the major human resources of the country in Iran, a 
religious country with huge spiritual and mystical 
Islamic treasures. The effect of spirituality on 
promoting the quality of higher education has not been 
appropriately examined despite the fact that university 
reflects the amount of progress as well as the 
promotion of human capital in the country. Therefore, 
researchers and students are recommended that they 
should delve into this significant subject. Furthermore, 
cultural values must be designed and implemented 
more effectively in order for these interventions to take 
effect on fostering students’ spirituality level. Thus, 
faculty members should be selected meticulously 
because spiritual professors have the ability to 
revolutionize their students. Universities need 
professors who are of great integrity and attend their 
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 الملّخص  
 وارتباطه اإلنسان وجود كل تكشف عاملية بشریة ظاهرة هي املعنویة إن :خلفیة البحث وأهدافه
 جزءا الطبية العلوم طالب یعد .وهدفها معناها وإكتشاف احلياة استمرار عامل فهي أمسى، بوجود
 وجودهتا اجملموعة هذه خدمات فنوعية البلدان، مجيع يف الصحية الرعایة مقدمي جمموعات من كبريا
 املعنویة مستوى حتدید اىل هدفت الدراسة هذه فإن وهلذا، الصحي النظام فعالية مع مباشرة ترتبط
 .الطبية للعلوم هبشيت الشهيد جامعة يف اجلامعي السكن طالب لدى هبا املرتبطة والعوامل
 مقيما )وانثى ذكر من) طالبا   041 على التحليلية -التوصيفية الدراسة هذه اجریت :منهجیة البحث
 متعددة العينات اخذ طریقة استخدام مت .الطبية للعلوم هبشيت الشهيد جامعة يف اجلامعي السكن يف
 .الدراسة هذه اىل اإلنضمام معيار هي الدراسة يف املشاركة على الطالب وموافقة الدراسة يف املراحل
 .املعنویة لتقييم والثاين الدميوغرافية للمعلومات األول :استبيانني البيانات، مجع اداة وتضمنت
 املوارد مجيع مراعاة متت .انوفا واختبار اإلحصائي يت اختبار باستخدام وجتزئتها املعطيات حتليل مت
   .املصاحل تضارب اىل یشريوا املقالةمل مؤلفي فإن هذا اىل واضافة البحث هذا يف االخالقية
 الوضع) الدميوغرافية العوامل بني احصائية داللة ذات عالقة هناك ان النتائج اظهرت :كشوفاتال
 احلالة بني ما يف احلال هو كما لدیهم املعنوي والتوجه املعنویة وبني (الدراسية والسنوات االقتصادي
 .املعنویة قدراهتم وبني عندهم الدراسية والسنوات اإلقصادي والوضع الدراسة حمل االجتماعية،
 الربامج وتنفيذ التخطيط ینبغي الثقافية االمور اىل اضافة الطالب، بني املعنویة مستوى لتعزیز :النتیجة
 اختيار يف حذرا اكثر نكون ان الضروري من وكذلك الطالب من اجملموعة هلذه الفعالة والتداخالت
 نفوس يف یؤثرون الذین هم معنوي توجه لدیهم الذین فاألساتذة اجلامعة، يف التدریس هيئة اعضاء
 .اجيابيا   الطالب
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
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 چکیده  
ی جهانی بشری است که کل وجود انسان و  معنویت نوعی پدیدههدف: سابقه و 
ی زندگی و یافتن معنا و  کند و عامل ادامه اتصالش را به وجودی برتر شناسایی می
 های لوم پزشکی بخش اعظمی از گروههای ع هدف آن است. دانشجویان رشته
 مستقیم طور آنان به خدمات کیفیت و هستند ی کشورها همه در سالمت رسانی خدمات
است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف  ارتباط در درمانی نظام بهداشتی اثربخشی با
تعیین میزان معنویت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم 
 پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.
دانشجوی دختر  542است که بر روی تحلیلی  - توصیفیاین پژوهش ازنوع : کار روش
های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. روش  و پسر ساکن خوابگاه
 رایداشتن رضایت ببه پژوهش  معیار ورودیی؛ و  صورت چندمرحله گیری به نمونه
ی  نامه دو قسمت پرسش ها نیز شامل است. ابزار گردآوری داده شرکت در مطالعه
های  تحلیل داده و تجزیهی سنجش معنویت است.  نامه اطالعات دموگرافیک و پرسش
طرفه صورت گرفته  های آماری تی و تحلیل واریانس یک آزمونبا استفاده از  پژوهش
براین، نویسندگان  ی موارد اخالقی رعایت شده است. عالوه است. در این پژوهش همه
 اند. تضاد منافعی گزارش نکرده گونه مقاله هیچ
شناختی؛ وضعیت  دهد که از بین عوامل جمعیت های پژوهش نشان می یافته ها: یافته
اقتصادی دانشجویان و سنوات تحصیلی با معنویت و نگرش معنوی؛ و همچنین 
ی محل تحصیل، وضعیت اقتصادی دانشجویان و سنوات  وضعیت تأهل، دانشکده
 داری دارد. معنوی ارتباط معنیتحصیلی با توانایی 
براینکه امور فرهنگی باید  برای ارتقای سطح معنویت دانشجویان، عالوهگیری:  نتیجه
های مؤثری برای این گروه طراحی و اجرا کند، جذب اعضای  ریزی و مداخله برنامه
هیئت علمی برای تدریس در دانشگاه نیز باید با دقت نظر بیشتری انجام شود؛ چراکه 
 .کنند می متحول را دانشجویان که هستند ین استادان معنویا
 :است صورت این به مقاله استناد
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 صورتی به گذشته ی دهه چند در انسان، در معنوی رشد اهمیت
 به را روانی بهداشت متخصصان و شناسان روان توجه روزافزون
 و سو یک از شناسی روان علم پیشرفت .است کرده جلب خود
 شده موجب دیگر، سوی از نوین جوامع ی پیچیده و پویا ماهیت
 نیازهای و ها خواسته برابر در بشر معنوی نیازهای که است
 که طوری به ؛(6) یابد بیشتری اهمیت و کند علم قد مادی
 ابعاد به انسان وجودی ابعاد تعریف در جهانی بهداشت سازمان
 چهارم عدبُ و کند می اشاره معنوی و اجتماعی روانی، جسمانی،
 دکن می مطرح انسان تکامل و رشد در نیز را معنوی عدبُ یعنی
(0). 
بشری است که کل وجود انسان  ی جهانی معنویت نوعی پدیده
ی  کند و عامل ادامه و اتصالش را به وجودی برتر شناسایی می
 جستجوی معنویت، .(9)زندگی و یافتن معنا و هدف آن است 
 غایی واقعیتی یا مقدس منبعی با ارتباط منظور به هدف و معنا
 چه ،مقدس باشد منبعی با ارتباط دنبال به چه این بُعد است.
 در مسئوالنه اخالق و تعالی نوعی با غایی، واقعیتی دنبال به
. در (4)است  همراه غایی واقعیت یا مقدس منبع قبال این
درک ارتباط با وجودی متعالی اسالم معنویت عبارت است از 
ی زمین  یی ویژه در مدت زندگی روی کره عمل به برنامه که با
یابد و از او وجودی خاص  روز شدت می شود و روزبه حاصل می
که در عالم هستی مطلوبیتی ذاتی دارد و با یاد خدا سازد  می
 ی مجموعه را معنویت خمینی )ره( . امام(5)یابد  تجلی می
در  و شدید و قوی ی جاذبه و شور که داند می اعمالی و صفات
 را او تا آورد می وجود به انسان در صحیح منطقی و الح عین
 آوری اعجاب طور به عالم محبوب و یگانه خدای سوی به سیر در
 .(1)ببرد  پیش
بُعد وجودی در بیش از یک سوم افراد است  ترین مهم معنویت
شود و به  و نیرویی قوی در مرکز ثقل زندگیشان محسوب می
پیوند خورده است  سالمت، احساس خوب داشتن و بهبودی
 اطمینان این فرد به کران بی قدرت با معنوی ارتباط . ایجاد(7)
 این .کند می حمایت او همیشه از قوی نیرویی که دهد می را
 تر پشت سر راحت را خود حوادث اعتقاد و ایمان بر تکیه با افراد
 نتیجه در و شوند می استرس و اضطراب دچار کمتر گذارند، می
 .(8)است  تر بینانه خوش و تر امیدوارانه آینده از افراد این انتظار
 عواطف سطح آمدن پایین سبب واقع، معنویت در زندگی در
 کاهش سبب نهایت در  و  افسردگی؛ و  اضطراب  مانند  منفی
  .(3)شود  می روانی های بیماری به ابتال خطر
 و روانی سالمت در معنویت که دهد می نشان ها پژوهش
و همکارانش در  6دارد. سوراجکول بسزایی تأثیر جسمی
اند  ی نقش معنویت در افسردگی انجام داده پژوهشی که درباره
 سالمت در بسیاری تأثیر معنویت که اند رسیده به این نتیجه
بناب و همکارانش  . پژوهش غباری(62)دارد  افراد روانی
 بُعد دو و معنویت ی دانشجویان نشان داده که بین درباره
 که وجود دارد و افرادی داری ارتباط معنی افسردگی و اضطراب
 کمتری و افسردگی اضطراب برخوردارند، باالتری معنویت از
 دارای که . مطالعات دیگری نشان داده جوانانی(66)دارند 
 سردگیاف عالئم هستند، خود زندگی در معنویت بیشتری
. (60)خوبی برخوردارند  عمومی دارند و از سالمت کمتری
شناختی نوجوانان ارتباط  همچنین بین معنویت و رفاه روان
 .(69)داری وجود دارد  مثبت و معنی
سازان جامعه محسوب  آفرینان و آینده قشر دانشجو جزء نقش
بخش اعظمی از  های علوم پزشکی شود و دانشجویان رشته می
 و ی کشورها هستند همه در سالمت رسانی خدمات های گروه
 نظام بهداشتی اثربخشی با مستقیم طور به آنان خدمات کیفیت
یی که در آینده  ی حرفه واسطه دارد. این افراد به ارتباط درمانی
های  خواهند داشت همواره با تنش بیشتری نسبت به حرفه
 کاری اند؛ عواملی مانند مرگ و میر، بیماری، فشار دیگر مواجه
 تنش علل از تعارضات و حمایت کمبود کمبود آگاهی، زیاد،
 فیزیکی، های ویژگی تمامبا  افراد از آنجایی که رود. شمار می به
داشتن  ،ندرو می کار محیط به خود معنوی و ذهنی عاطفی،
 های محیط ی عهده کند که بتوانند از معنویت به آنان کمک می
برآیند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین  پر استرس کاری
میزان معنویت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ساکن 
ید بهشتی انجام شده است. خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شه
صورت اطالعات پایه،  های این پژوهش به یافته که از امید است
ما  ها این یافته همچنین های بعدی استفاده شود و در پژوهش
را یاری دهد تا مسائل و مشکالت مختلف ناشی از کمبود 
سوی انواع  دانشجویان بهی  دهنده سوقکه  را معنویت
شناسایی کنیم و بتوانیم با  است،ی های جسمی و روان بیماری




 542  روی  بر  است کهتحلیلی  - توصیفیاین پژوهش ازنوع 
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های دانشگاه علوم  دانشجوی دختر و پسر ساکن خوابگاه
 به توجه با نمونه حجمپزشکی شهید بهشتی انجام شده است. 
 دانشجو و 92 اولیه روی ی مطالعه دست آمده در به واریانس
استفاده  با همچنین و 25/2 درصد و دقت 35ضریب اطمینان 
نظر  در شد که با نفر محاسبه 432؛  n=z2σ2/d2فرمول از
شدند. سه  مطالعه وارد نفر 542 درصدی، 62 ریزش گرفتن
دهی از مطالعه خارج شد و  دلیل نقص در پاسخ نامه به پرسش
نفر تجزیه و تحلیل  597دست آمده از  های به سرانجام داده
 شد.
یی بود.  صورت چندمرحله گیری به در این پژوهش روش نمونه
های دخترانه و پسرانه دو طبقه در  بدین صورت که خوابگاه
صورت تصادفی  نظر گرفته شد و از هر طبقه دو خوشه به
طور تصادفی  ههای مورد نظر در هر خوشه ب انتخاب شد و نمونه
 رایداشتن رضایت ببه پژوهش  معیار ورودوارد مطالعه شدند. 
انصراف از همکاری  شامل معیارهای خروجو  شرکت در مطالعه
نامه بود. ابزار گردآوری  نکردن پرسش در مطالعه و تکمیل
 های اطالعات دموگرافیک؛ و نامه شامل پرسش نیز ها داده
ی اطالعات دموگرافیگ  نامه سنجش معنویت است. پرسش
هایی همچون سن، جنس، وضعیت تأهل، مقطع  شامل گزینه
وضعیت اقتصادی  ی تحصیلی، وضعیت شغلی و تحصیلی، رشته
سؤال  49ی سنجش معنویت مشتمل بر  نامه است. پرسش
شود  یی لیکرت سنجیده می گزینه 5است که بر اساس مقیاس 
. (64)یایی آن در مطالعات قبلی تعیین شده است و روایی و پا
، موافقم 4ی کامالً موافقم امتیاز  گذاری برای گزینه در نمره
و کامالً  6، مخالفم امتیاز  0، تا حدودی موافقم امتیاز 9امتیاز 
با دو  نامه در نظر گرفته شد. این پرسش 2مخالفم امتیاز 
 63سؤال( و توانایی معنوی ) 04زیرگروه نگرش معنوی )
را به خود اختصاص  71 - 2و  31 - 2ی  ترتیب نمره سؤال(، به
های این دو زیرگروه  ی کل معنویت جمع نمره داده است. نمره
های این مطالعه با  دادهقرار دارد.  670 - 2است که بین 
کای، تحلیل واریانس  های آماری تی، مجذور آزموناستفاده از 
شد. تحلیل  و تجزیهیک طرفه و تعیین همبستگی متغیّرها 
های توزیع  ها نیز از جدول بندی داده کردن و دسته برای خالصه
مشارکت . ه استفراوانی مطلق و نسبی استفاده شد
محرمانه ماندن  ،رضایت آگاهانه ،افراد در مطالعه ی داوطلبانه
و رعایت حقوق معنوی ها  نامه رسشپ و بدون نام بودن اطالعات
است که طی اجرای مالحظات اخالقی و مادی گروه تحقیق از 










کننده در پژوهش را  نفر( از افراد شرکت 003درصد ) 1/40
دهند که  نفر( را دختران تشکیل می 928درصد ) 4/57پسران و 
 1/14نفر ) 947 سال است. 16/00 ± 25/9میانگین سنی آنان 
های علوم پایه  کنندگان مربوط به دانشکده درصد( از شرکت
نفر  632)بهداشت، تغذیه، توانبخشی، پیراپزشکی و سالمت( و 
های پزشکی و بالینی  درصد( مربوط به دانشکده 4/95)
درصد  0/15)پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی( هستند. 
درصد  8/94نفر( در مقطع کارشناسی و  952دانشجویان )
نفر( در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به  687)
نفر( دانشجوی  57درصد ) 1/62از این میان  تحصیل بودند.
 609درصد ) 3/00نفر( سال دوم،  74درصد ) 8/69سال اول، 
 5/96نفر( سال چهارم و  664درصد ) 0/06نفر( سال سوم، 
 شجوی سال پنجم بودند.نفر( دان 613درصد )
 
معیار امتیازهای معنویت واحدهای  میانگین و انحراف. 1جدول 
 پژوهش بر حسب متغیّرهای دموگرافیک
 
 P میانگین±معیار انحراف  متغیّر
 سن
00-68 87/06 ± 68/667  
126/2  
68/668 ± 13/06 و بیشتر 09  
 جنس
41/667 ± 06 پسر  
873/2  
75/667 ± 91/00 دختر  
 دانشکده
 43/661 ± 19/00 بالینی
976/2  
 07/668 ± 01/06 علوم پایه
 مقطع تحصیلی
 
 24/667 ± 47/06 کارشناسی
421/2 ارشد و  
 دکتری
92/00 ± 76/668 
 وضعیت تأهل
 
 35/661 ± 41/06 مجرد
218/2  
 27/600 ± 03/09 متأهل
وضعیت 
 اقتصادی
<226/2 84/625 ± 06/00 متوسط * 
 
 
 48/668 ± 23/06 خوب










 29/660 ± 09/00 دوم
 37/667 ± 85/06 سوم
 31/663 ± 41/63 چهارم
 28/665 ± 45/00 پنجم
 
و  نیانگیم شود یمشاهده م 6 ی شماره طور که در جدول همان
 بیترت بهدانشجویان پسر در  معنویت زانیم اریمع انحراف
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که جنسیت  دهد نشان میدو گروه های  ی میانگین سهیمقا جینتا
 زانیم اریمع و انحراف نیانگیمدار ندارد.  ی معنی با معنویت رابطه
؛ و در 19/00و  43/661 بیترت بهدانشجویان بالینی در  معنویت
 جیاز نتااست.  01/06و  07/668دانشجویان علوم پایه 
که معنویت  شود یدو گروه مشخص م های ی میانگین سهیمقا
های بالینی و علوم پایه با هم تفاوت  دانشجویان دانشکده
بر جنس و  داری ندارد. در بین عوامل دموگرافیک، عالوه معنی
ی محل تحصیل؛ سن، مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل  دانشکده
 اریمع و انحراف نیانگیمداری ندارد.  نیز با معنویت ارتباط معنی
با وضعیت اقتصادی متوسط دانشجویان در  معنویت زانیم
؛ و در دانشجویان با وضعیت 06/00و  84/625 بیترت به
و در دانشجویان با وضعیت  23/06و  48/668اقتصادی خوب 
 سه ی سهیمقا جیاز نتااست.  85/06و  59/663اقتصادی عالی 
های  که میزان معنویت در وضعیت شود یگروه مشخص م
تی افرادی که دارای اقتصادی مختلف متفاوت است. به عبار
ی معنویت باالتری  تمکن مالی بهتری هستند از درجه
 برخوردارند.
دانشجویان سال اول در  معنویت زانیم اریمع و انحراف نیانگیم
و  29/660، در دانشجویان سال دوم 39/63و  60/607 بیترت به
، در 85/06و  37/667، در دانشجویان سال سوم 09/00
و در دانشجویان سال  41/63و  31/663 دانشجویان سال چهارم
گروه  پنج ی سهیمقا جیاز نتااست.  45/00و  28/665پنجم 
داری  که سال تحصیلی با معنویت ارتباط معنی شود یمشخص م
های  دارد. با توجه به میانگین معنویت در دانشجویان سال
توان نتیجه گرفت دانشجویان سال اول که محیط  مختلف می
اند، از میزان معنویت بیشتری  دانشگاه را تا به حال تجربه نکرده
 های باالتر برخوردارند.   نسبت به دانشجویان سال
 
 
 دموگرافیکمعیار امتیازهای نگرش معنوی واحدهای پژوهش بر حسب متغیّرهای  میانگین و انحراف. 2جدول 
 
 P میانگین±معیار انحراف  متغیّرهای دموگرافیک
 سن
00-68 79/60 ± 76/15  342/2  
19/15 ± 62/60 و بیشتر 09   
 جنس
31/14 ± 03/60 پسر  
043/2  
09/11 ± 55/60 دختر  
 دانشکده
 35/15 ± 64/69 بالینی
764/2  
 54/15 ± 25/60 علوم پایه
 مقطع تحصیلی
 
 09/15 ± 53/60 کارشناسی
057/2  
 56/11 ± 61/60 ارشد و دکتری
 وضعیت تأهل
 
 45/15 ± 93/60 مجرد
079/2  
 01/17 ± 77/60 متأهل
 وضعیت اقتصادی
 24/53 ± 14/69 متوسط
226/2>  64/11 ± 33/66 خوب *









15/19 ± 23/60 دوم  
21/11 ± 02/60 سوم  
83/11 ± 03/66 چهارم  
19/19 ± 20/69 پنجم  
 
 زانیم اریمع و انحراف نیانگیم، 0ی  بر اساس جدول شماره
و  03/60و  31/14 بیترت بهدانشجویان پسر در نگرش معنوی 
 جینتااست. با توجه به  55/60و  09/11در دانشجویان دختر 
که جنسیت با  شود یدو گروه مشخص مهای  ی میانگین سهیمقا
و  نیانگیمبراین،  دار ندارد. عالوه ی معنی نگرش معنوی رابطه
 بیترت بهدانشجویان بالینی در نگرش معنوی  زانیم اریمع انحراف
 25/60و  54/15و در دانشجویان علوم پایه  64/69و  35/15
دو گروه  های ی میانگین سهیمقا جیاز نتادست آمده است.  به
های  که نگرش معنوی دانشجویان دانشکده شود یمشخص م
میان عوامل  ازداری ندارد.  بالینی و علوم پایه با هم تفاوت معنی
ی محل تحصیل، سن،  بر جنس و دانشکده دموگرافیک، عالوه
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نگرش  زانیم اریمع و انحراف نیانگیمنین داری ندارد. همچ معنی
 بیترت بهدانشجویان با وضعیت اقتصادی متوسط در معنوی 
، در دانشجویان با وضعیت اقتصادی خوب 14/69و  24/53
و در دانشجویان با وضعیت اقتصادی عالی  33/66و  64/11
 سه ی سهیمقا جیاز نتادست آمده است.  به 94/60و  73/11
های  که میزان نگرش معنوی در وضعیت دشو یگروه مشخص م
اقتصادی مختلف متفاوت است. به عبارتی افرادی که دارای 
ی نگرش معنوی باالتری  تمکن مالی بهتری هستند از درجه
نگرش  زانیم اریمع و انحراف نیانگیمبراین،  برخوردارند. عالوه
، در 24/60و  99/76 بیترت بهدانشجویان سال اول در معنوی 
، در دانشجویان سال سوم 23/60و  15/19دانشجویان سال دوم 
و  03/66و  83/11، در دانشجویان سال چهارم 02/60و  21/11
دست آمده است.  به 20/69و  19/19در دانشجویان سال پنجم 
که سال تحصیلی  شود یگروه مشخص م پنج ی سهیمقا جیاز نتا
داری دارد. با توجه به میانگین  یبا نگرش معنوی ارتباط معن
توان نتیجه  های مختلف می نگرش معنوی در دانشجویان سال
گرفت که دانشجویان سال اول از میزان نگرش معنوی بهتری 
 های باالتر برخوردارند.   نسبت به دانشجویان سال
 
معیار امتیازهای توانایی معنوی واحدهای  میانگین و انحراف. 3جدول 
 حسب متغیّرهای دموگرافیکپژوهش بر 
 
 P میانگین± معیار انحراف  متغیّر
 سن
00-68 18/62 ± 48/56  969/2  
40/50 ± 10/62 و بیشتر 09   
 جنس
49/50 ± 20/62 پسر  
925/2  
47/56 ± 62/66 دختر  
 دانشکده
 44/52 ± 85/62 بالینی
202/2 * 
 18/50 ± 47/62 علوم پایه
 مقطع تحصیلی
 78/56 ± 08/62 کارشناسی
759/2 ارشد و  
 دکتری
90/66 ± 23/50 
 وضعیت تأهل
 45/56 ± 52/62 مجرد
261/2 * 
 79/54 ± 09/66 متأهل
 82/41 ± 70/62 متوسط 
220/2 وضعیت  *
 اقتصادی
 05/50 ± 96/62 خوب
 72/50 ± 87/62 عالی
 سال تحصیلی
 73/55 ± 14/3 اول
229/2 * 
 49/48 ± 66/66 دوم
 83/56 ± 64/66 سوم
 74/50 ± 19/3 چهارم
 48/56 ± 15/62 پنجم
 
و  نیانگیمشود  دیده می 9ی  طور که در جدول شماره همان
های  دانشجویان دانشکدهدر توانایی معنوی  زانیم اریمع انحراف
و در دانشجویان علوم پایه  85/62و  44/52 بیترت بهبالینی 
دو گروه  های ی میانگین سهیمقا جیاز نتااست.  47/62و  18/50
های  که توانایی معنوی دانشجویان در دانشکده شود یمشخص م
داری دارد. به عبارتی  بالینی و علوم پایه با هم تفاوت معنی
های علوم پایه بیشتر از  توانایی معنوی دانشجویان دانشکده
و  نیانگیمبراین،  های بالینی است. عالوه دانشجویان دانشکده
دانشجویان متأهل در توانایی معنوی  زانیم اریمع نحرافا
و  45/56و در دانشجویان مجرد  09/66و  79/54 بیترت به
دو گروه مشخص  های ی میانگین سهیمقا جیاز نتااست.  52/62
که توانایی معنوی دانشجویان متأهل و مجرد با هم  شود یم
انشجویان داری دارد. به عبارتی توانایی معنوی د تفاوت معنی
و  نیانگیممتأهل بیشتر از دانشجویان مجرد است. همچنین 
دانشجویان با وضعیت در توانایی معنوی  زانیم اریمع انحراف
، در دانشجویان با 70/62و  82/41 بیترت بهاقتصادی متوسط 
و در دانشجویان با  96/62و  05/50وضعیت اقتصادی خوب 
 جیاز نتااست.  87/62و  72/50وضعیت اقتصادی عالی 
که میزان توانایی معنوی  شود یگروه مشخص م سه ی سهیمقا
های اقتصادی مختلف متفاوت است. به عبارتی  در وضعیت
ی  وب و عالی هستند از درجهافرادی که دارای تمکن مالی خ
 اریمع و انحراف نیانگیمو نیز  ؛توانایی معنوی باالتری برخوردارند
و  73/55 بیترت بهدانشجویان سال اول در توانایی معنوی  زانیم
، در دانشجویان 66/66و  49/48، در دانشجویان سال دوم 14/3
 74/50، در دانشجویان سال چهارم 64/66و  83/56سال سوم 
از است.  15/62و  48/56و در دانشجویان سال پنجم  19/3و 
که سال تحصیلی با  شود یگروه مشخص م پنج ی سهیمقا جینتا
داری دارد. با توجه به میانگین  توانایی معنوی ارتباط معنی
توان نتیجه  های مختلف می توانایی معنوی در دانشجویان سال
ی معنوی بهتری گرفت که دانشجویان سال اول از میزان توانای
های باالتر برخوردارند. از بین عوامل  نسبت به دانشجویان سال
دموگرافیک؛ سن، جنس و مقطع تحصیلی با توانایی معنوی 






این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین معنویت و عوامل 
های دانشگاه علوم  شناختی دانشجویان ساکن خوابگاه جمعیت
 است مفهومی معنویتپزشکی شهید بهشتی انجام شده است. 
 موقعیت سن، چون هایی ویژگی و فرهنگ تأثیر تحت که
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گیرد  می قرار غیره و عواطف ها، مذهب، ارزش طبقه، اجتماعی،
داری وضعیت اقتصادی و سال  نتایج این پژوهش از معنی. (65)
کند؛  تحصیلی دانشجویان با معنویت و نگرش معنوی حکایت می
مقطع تحصیلی و وضعیت  اما بین سن، جنس، نوع دانشکده،
داری مشاهده  تأهل با معنویت و نگرش معنوی ارتباط معنی
براین، بین وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی،  نشده است. عالوه
ی محل تحصیل دانشجویان نیز ارتباط  سال تحصیلی و دانشکده
 داری وجود دارد. معنی
شوشتری نشان داده است که بین زاده  طالبپژوهش دهداری و 
ی  سن و معناداری در زندگی ارتباطی وجود ندارد که با یافته
 و 61)کند  این پژوهش نیز همخوانی دارد و آن را تأیید می
 ی همه در که است نیرویی معنا داشتن در زندگی به . نیاز(67
 نیاز، این است. مستقل دارد و از جنسیت آنان وجود ها انسان
 های کشش از ثانوی توجیهی و اصیل است و بنیادی نیازی
 که است افراد جنسیت از فراتر بلکه ،(68)نیست  انسان غریزی
های  پژوهش همسو با رو، ازاین وجود دارد؛ ها انسان ی همه در
دختران  و پسران گروه در معنویت بین معناداری تفاوت دیگر
  .(67 و 61)نشد  یافت دانشجو
د طور که اشاره شد بین سن و معنویت دانشجویان مور همان
 پژوهشداری مشاهده نشده است. نتایج  مطالعه ارتباط معنی
همسو  پژوهشهای این  زاده شوشتری و همکاران با یافته طالب
نیا به نتایج  . اما در همین زمینه دهداری و شاکری(61)است 
داری بین  ی معکوس و معنی اند و رابطه مغایری دست یافته
و  6. راثی(63 و 67)اند  معنای زندگی و سن گزارش کرده
ی این  یی همسو با یافته خود به نتیجه پژوهشهمکاران در 
دست یافتند و گزارش کردند که بین میانگین  پژوهش
 این گروه پسران با نوجوان دختران در زندگی معنای امتیازهای
و  0. همچنین ساخوال(02)وجود ندارد  معناداری سنی تفاوت
داری  همکاران نیز در پژوهش خود دریافتند که ارتباط معنی
. (06) بین اعتقادات معنوی دانشجویان پسر و دختر وجود ندارد
های سنی  رسد باید مطالعات بیشتری در گروه به نظر می
ارتباط بین معنویت و سن پی برد مختلف انجام شود تا بتوان به 
 و با قاطعیت بیشتری در این مورد بحث کرد.
 تأهل وضعیت نگرش معنوی و بین پژوهش،بر اساس نتایج این 
زاده  طالب پژوهشندارد که  وجود داری معنی آماری ارتباط
. اما توانایی معنوی بین (61)شوشتری با این یافته مطابقت دارد 
 افراد متأهل و مجرد متفاوت است و متأهالن از توانایی معنوی
 برایآمادگی  شخصی    به  بیشتری برخوردارند؛ توانایی معنوی
                                                          
1 Rathi 
2 Sukhwal 
 .(64)کند  عمل اشاره می
یگری که با معنویت، نگرش معنوی و در این پژوهش از عوامل د
وضعیت اقتصادی  ،توانایی معنوی ارتباط مثبتی داردهمچنین 
دانشجویان است که با پژوهش واحدی و همکاران که ارتباط 
اقتصادی را  ن معنویت و درآمد خانوار و وضعیتمثبت بی
 همخوانی دارد.  ،گزارش کردند
ی محل  توان به دانشکده می پژوهشهای دیگر این  از یافته
تحصیل دانشجویان اشاره کرد که با توانایی معنوی آنان ارتباط 
ی قابل توجه این است که دانشجویانی که  داری دارد. نکته معنی
یی ی پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری و ماما در دانشکده
ها  کنند و در آینده ارتباط بسیار نزدیکی با انسان تحصیل می
ی  خواهند داشت، نسبت به دانشجویانی که در دانشکده
بخشی و سالمت تحصیل  بهداشت، تغذیه، پیراپزشکی، توان
کنند، توانایی معنوی کمتری دارند و این امر جای تأمل  می
یگران تأثیرگذار دارد؛ چراکه توانایی معنوی بر روابط آنان با د
 است.
 دانشجویان که معنویت است این پژوهشاین  های یافته دیگر از
داری دارد. به عبارتی دانشجویان  با سال تحصیلی ارتباط معنی
های باالتر از معنویت باالتری  سال اول نسبت به دانشجویان سال
معنویت  ،ویژه در سال دوم های بعدی به برخوردارند و در سال
 کاهش زندگی در معنا وجود بازد و جویان رنگ میدر دانش
 معنادار مقاطع مختلف دانشجویان رابطه در یابد. اما این می
فراهانی و همکاران  پژوهش دست آمده از های به نیست. یافته
نشان داده که دانشجویان پرستاری سال اول و چهارم از نظر 
سالمت معنوی در گروه متوسط قرار داشتند و تفاوت آماری 
داری بین دو گروه وجود نداشت. همچنین بین دیدگاه  معنی
دار  ی معنویت، تفاوت معنی دانشجویان سال اول و چهارم درباره
مغایرت دارد. البته  پژوهشهای این  مشاهده نشد که با یافته
فراهانی و همکاران اگرچه مؤید آن است که  پژوهشهای  یافته
معنویت دانشجویان پرستاری سال چهارم با وجود گذراندن 
اما  ،ی چهارساله با دانشجویان سال اول تفاوتی نداشت دوره
میانگین امتیاز دیدگاه آنان نسبت به معنویت کمتر شده بود 
(7)    . 
حال سؤال این است که چرا معنویت دانشجویان در دانشگاه  
شود؟ به نظر  تر می رنگ سال کم دستخوش تغییر و با گذشت هر
یی در این زمینه ضرورت  رسد پژوهش کمّی و کیفی گسترده می
گونه تبیین  ی فوق را شاید بتوان این البته یافته .کند پیدا می
 باورهای و بینی کرد که با آغاز تحصیالت دانشگاهی، در جهان
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 رسمی آموزش در پایان مناسبی جایگزین اینکه بدون شود، می






شناختی آنچه  پژوهش، از بین عوامل جمعیتهای  طبق یافته
 اهمیت دارد وضعیت اقتصادی و سنوات تحصیلی است. در
 دارای و شود مدار محسوب می دین کشوری که ما کشور
 تاکنون است، اسالمی و عرفانیی، معنو عظیم های گنجینه
در دانشجویان که قشر عظیمی از  معنویت نقشی  درباره
تأثیر آن بر  همچنین و ؛دهند تشکیل میهای کشور را  سرمایه
 صورت نگرفته یپژوهش و بررسی عالی، کیفیت آموزش ارتقای
 ی سرمایه و کشور پیشرفت بازتاب دانشگاه که است. ازآنجایی
شود محققان و  آید، پیشنهاد می حساب می به انسانی آن
دانشجویان به این امر مهم بیشتر بپردازند. همچنین برای 
براینکه امور فرهنگی  معنویت دانشجویان، عالوه ارتقای سطح
های مؤثری برای این گروه داشته  ریزی و مداخله باید برنامه
 نیز باشد، جذب اعضای هیئت علمی برای تدریس در دانشگاه
 معنوی باید با دقت نظر بیشتری انجام شود، چراکه این استادان
 انشگاه بههمچنین د .کنند می متحول را دانشجویان که هستند
 وجود ی همه و با کنند تمامیت که احساس دارد نیاز استادانی






ها  آوری داده توان به جمع های این پژوهش می از محدودیت
صرفاً از دانشجویان ساکن خوابگاه و همچنین تکمیل 






این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی 
 است. 1154دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد 
دانند که از دانشجویان  نویسندگان بر خود الزم می
شان، تشکر و  کننده در پژوهش برای همکاری صمیمانه شرکت
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